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УДК [332:1] (34)
ПИЛЛАЧИЛИК СОҲАСИДА КЛАСТЕР ТИЗИМИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ
АҲАМИЯТИ ВА УНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТИ
Исроилов Рустамжон Ибрагимович
Хожиматов Равшанбек Расулжонович
Email: hrr2686@gmail.com
Аннотация: Мақолада кластер тушунчасининг мазмун моҳияти, кластер
усулини қўлланилиши ва унинг ўзига хос хусусиятлари назарий жиҳитдан ёритиб
берилган. Пиллачилик кластерини ташкил этишнинг зарурлиги, аҳамияти ва амалга
оширалаётган имкониятлар илмий жиҳатдан тадқиқ этилган.
Калит сўзлар: кластер тушунчаси, кластер тизими, инфраструктура,
интеграция, инновация, ахборотлар, қизиқиш, пиллачилик тармоғида замонавий
усулларни жорий қилиш, географик ҳудуд, корхона ва фирмалар гуруҳи, бир-бирини
тўлдирувчи компаниялар, институтлар гуруҳи, технологик занжир, боғлам.
ВАЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ КЛАСТЕРНОЙ СИСТЕМЫ В ОБЛАСТИ ШЕЛКА И ЕЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА
Исроилов Рустамжон Ибрагимович
Хожиматов Равшанбек Расулжонович
Email: hrr2686@gmail.com
Аннотация: В данной статье рассмотрены понятие о кластерах, их применение и
особенности, Рассмотрены вопросы совершенствование системы кластеры в шелководстве,
их особенности и внедрения шелководственых кластеров, а также методы обеспечения
необходимых условий.
Ключевые слова: понятия о кластера, кластерный система, инфраструктура,
интеграция, инновация, информация, интерес, современные методы в шелководстве,
географическая территория, группа фирм, взаимодополняющие компании, группа
институтов, технологическая цепь, связь.
THE IMPORTANCE OF CREATING A CLUSTER SYSTEM IN THE FIELD OF SILK
AND ITS CHARACTERISTICS
Isroilov Rustamjon Ibragimovich
Kxojimatov Ravshanbek Rasuljonovich
Email: hrr2686@gmail.com
Abstract: In this article is given the concept of cluster, considered application and features.
Considered questions the development system of clusters in sericulture, their essential properties
and inculcate sericulture cluster, as well as methods of the ensuring necessary conditions.
Кey words: the concept of cluster, cluster system, infrastructure, integration, innovation,
information, interest, modern methods in sericulture, geographic territory, group of firms,
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complementary companies, group of institutes, technological
chain, connection.
Кириш. Ўзбекистон асосий пилла етиштирувчи давлатлар қаторига киради ва
қишлоқ хўжалигида пахтадан кейин иккинчи ўринда туради. Республикамизда
пиллачиликни ривожлантириш, ипак хомашёсини ишлаб чиқариш ҳажмини
ошириш учун жуда катта табиий шароитларга эга ва етарли даражада меҳнат
кучлари билан таъминланган.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг «...қишлоқ
хўжалигида чуқур қайта ишлашни ва саноатни ривожлантирмасдан кўзланган
мақсадга эришиб бўлмайди» деб, халқ билан мулоқот ҳамда олимлар ва
мутахассислар билан учрашган чоғларида таъкидлаб ўтдилар [5].
Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 29 мартдаги
“Ўзбекипаксаноат” уюшмаси фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари
тўғрисида”ги ПҚ-2856-сонли қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамасининг 2017 йил 11 августдаги “2017-2021 йилларда пиллачилик тармоғини
комплекс ривожлантириш чора-тадбирлари дастури тўғрисида”ги 616-сонли
қарори қабул қилинди ва пиллачилик тармоғини янги босқичга кўтариш борасида
устувор йўналишларни белгилаб берди [1-2].
Сўнгги йилларда юртимизда барча соҳада бўлгани каби пиллачилик
тармоғида ҳам кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда. Хусусан, пиллачилик
тармоғида инновация ва изланиш янги ютуқларга эришиш, мустаҳкам рақобатни
йўлга қўйиш мақсадида пиллачилик қайта ишлаб чиқариш корхоналарида
замонавий бошқарув усуллардан самарали фойдаланиш зарурлигини кўрсатмоқда,
жумладан, бугунги кунда кластер тизимини пиллачилик тармоғида тадбиқ қилиш
ва уни самарали бошқариш механизмини такомиллаштириш масаласи долзарб
ҳисобланади.
Шу боисдан, республикада пиллачилик соҳасидаги мавжуд муаммолларни
изчил томонлама ўрганиш, таҳлил қилиш ва тармоқни янада ривожлантириш
юзасидан зарур тавсияларни ишлаб чиқиш муҳим вазифалардан биридир.
Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Кўплаб хорижий давлатларнинг
тажрибалари
барқарор
ижтимоий-иқтисодий
тараққиётни
таъминлашда,
инвестицион фаолликни оширишда, рақобатбардош товарлар ишлаб чиқаришда
халқаро логистик марказлари, эркин иқтисодий зоналарни ташкил этишда
кластерларнинг ўрни ва аҳамияти жуда юқори эканлиги кўрсатилган.
Жаҳон тажрибасидан кўришимиз мумкинки, хорижий мамлакатларда инновацион
иқтисодиётни шакллантириш ва бошқаришда кластерлардан фойдаланиш бўйича
етарли даражада тажриба ва амалиётлар тўпланган. Хориж иқтисодчи
олимларидан бири С.Росенфельд “Минтақавий кластер” асарида келтириб
ўтганидек, “...кластерларни яратиш замонавий иқтисодий ривожланиш ва кам
ривожланган ҳудудлар стратегиясининг асосидир” [7] .
ХХ аср охирида ривожланган давлатлар иқтисодиётида рўй бераётган
интеграциялашувнинг кичик даражаси мамлакатлар иктисодиётида янги хўжалик
юритиш тизимини шакллантириш йули хисобланиб, ўзаро пировард махсулот
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ишлаб чикарадиган ва географик якин булган корхона ва ташкилотларни ўз ичига
олган “Кластер”лар яратишдир [5].
Таъкидлаб ўтиш жоизки, кластер атамасини америкалик иқтисодчи, Гарвард
мактаби профессори Майкл Портер ўзининг “Рақобат устунлик назарияси” асарида
қуйидаги фикрларни айтиб ўтган, «...кластер атамаси французча сўз бўлиб, ўзбекча
таржимаси “панжа”, “бош”, “боғлам”, “гуруҳ”, “тўпланиш”, “турғун” маъноларини
беради, шунингдек, кластер географик жиҳатдан қўшни бўлган, бир-бири билан
боғланган, муайян бир соҳада фаолият олиб борадиган ҳамда бир-бирининг ишини
тўлдирадиган корхона ва ташкилотлар бирлашмасидир»[5] .
Кластер назариясининг асоси бўлиб, Альфред Маршаллнинг XIX аср охирида
ёзилган “Иктисодиёт принциплари” номли асарида (1890) ихтисослашган тармоқ
соҳаларнинг алоҳида ҳудудларда уйғунлашиши тўғрисидаги фикр-мулохазалари
ҳисобланади. Унинг илмий хулосалари буйича ихтисослашган фаолият юритувчи
субъектларнинг ҳудудий уйғунлашуви:
-малакавий меҳнат ресурсларининг борлиги;
-таъминотчи ва кушимча соҳаларнинг усиши;
-ҳар хил корхоналарнинг ишлаб чиқариш жараёнининг турли буғинларига
ихтисослашувининг мавжудлигига асосланганлигидир.
Тарихга назар ташласак, жаҳон ҳамжамиятида кластер назариясини ўрганиш тез
суръатларда ўсиб борган ва уни амалиётда қўллаш эса ҳудуд ва саноат
тармоқларининг иқтисодий ривожланишининг асосий йуналишига айланган.
Жумладан, 1980 йиллардан кейин “Кластер назарияси”нинг ривожланишида учта
муҳим Америка, Британия ва Скандинавия ва бошка илмий мактаблар ютуқларини
кўришимиз мумкин.
Биринчи илмий мактаб гуруҳига кирувчи Америка олимлари М.Портер
“Рақобат устунлиги назарияси”, М.Энрайт, С.Резенфельд, П.Маскелл ва
М.Лоренценлар “Минтақавий кластерлар концепцияси”, А.Маршалл “Саноат
худудлари назарияси”, П.Бекатин “Итальян саноат округлари назариялари”,
М.Сториер “Идеал ҳудудий кластер” назарияларини яратганлар. Шунингдек,
қўшимча қиймат ва кластерлар занжири уйғунлиги, минтақаларни ўқитиш
концеициялари ҳам шу гуруҳдан ўрин олган. Айниқса, шу олимлар назарияларида
кластерлар ишлаб чиқарувчилар рақобат устунлигини оширишда юқори самарали
бўлиб, уларнинг ҳудуддаги таълим, фан, технологик, иқтисодий ва бошка хизмат
кўрсатувчи субъектлар фаолияти билан уйғунлашган тизими эканлигини таъкидлаб
ўтишган эди.
Навбатдаги илмий мактаб, Буюк Британия назариётчилари Ж.Даннинг,
К.Бримэн, Шмит, Ж.Хамфриларнинг фикрича, кластер - ўзаро ҳамкорликдаги
институтлар тизими сифатида иқтисодиётнинг асосини белгиловчи институционал
назариядир. Бу ҳолатда кластернинг ўзига замонавий институт сифатида
қаралмокда. Улар мазкур тизим қатнашчиларининг ўзаро муносабати турлича
расмий ва норасмий бўлганидек, кластерларнинг ҳам ташқи доираси кенг бўлади
деган хулосани айтишган.
Учинчи гуруҳ илмий мактаби намоёндалари, Скандинавия олимлари
Б.О.Лундваль, Б.Ионсон, Б.Асхайм, А.Изаксон - кластернинг эволюцион
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ривожланиши бир қатор босқичлардан ўтишини айтишади, яъни туғилишидан
тугагунича. Бошка тўртинчи гуруҳ, олимлар кластерни ўзи ичига олган ҳудуд корпорация устунлиги, ҳудуд - бозор устунлиги, ҳудуд - давлат устунлиги, ҳудуд ижтимоий соҳа устунлиги концепциялари асосидаги минтакавий ривожланишнинг
замонавий парадигмаларидир, деб ҳисоблаганлар.
Шундай қилиб, хорижий ва маҳаллий тадқиқотчи олимларнинг таҳлиллари
натижасида кластер тушунчасига қуйидаги 1-жадвалда берилган таърифлар
кўрсатиб ўтамиз [6].
1-жадвал.
Хорижий мамлакатлар олимлари ва тадқиқотчиларининг “кластер”
тушунчасига берилган таърифлар
Таърифлар
Хорижий олимлар
Кластер – бир илмий-маърифий маркази атрофида бирлашган
географик (махсус хизматлар, шу жумладан, етказиб берувчи,Г.А. Яшевой
шунингдек, ишлаб чиқарувчилар ва истеъмолчилар, шуА.Г.Гранберг
жумладан) компаниялари ўртасидаги ҳамкорликни, бир-бирига
муносабатлари билан боғлиқ тўлдирувчи бир тармоқ ташкилот.
Кластер – битта географик ҳудудда жойлашган ва битта
тармоқни ташкил қиладиган фирмалар гуруҳи.

М.Галушкина

Кластер – махсус соҳалар бўйича битта географик ҳудудда
фаолият юритаётган, бир-бири билан боғлиқ бўлган ва бир-Н.В.Городнова
бирини тўлдирувчи компаниялар, институтлар гуруҳи.
Кластер – горизонтал ва вертикал равишда функционал боғлиқ
бўлган фирмалар гуруҳи.
Кластер – жамоавий, хусусий ва ярим жамоавий кўринишда
бир-бири билан боғлиқ ва ўзаро бири-бирини тўлдирувчи
фирмалар, тадқиқот ва ривожланиш институтлари гуруҳи.

Д.Л.Скипин

Н.Е.Егоров

Кластер – тижорат ва нотижорат ташкилотлари гуруҳи бўлиб, у
гуруҳда
фаолият
юритаётган
ҳар
бир
фирманинг
рақобатбардошлигини таъминлашга хизмат қилади.

Н.А.Мишура

Кластер ҳудудий концентрациялашувга асосланган ва технологик
занжирга боғланган товар ва хом ашё етказиб берувчилар, асосий
ишлаб чиқарувчиларни бирлаштирган индустрлашган мажмуа.

Л.Л.Наумова
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Юқорида билдирилган фикрларни умумий тарзда айтиб ўтиш жоизки,
кластер - аниқ бир соҳада технологик занжирга бирлашган, бир географик ҳудудда
жойлашган, бир бирига узвий боғлиқ бўлган хўжалик субъектлари ва ривожланиш
институтлари гуруҳи ҳисобланиб, бир мақсад учун рақобатбардошлигини
таъминлаш йўлида ўзаро бирлаштирувчи жараёндир, деб таъриф бериш мақсадга
мувофиқ бўлади.
Тадқиқот методологияси. Ушбу мақолани ёзишда Ўзбекистон Республикаси
қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президенти фармонлари, Вазирлар
Маҳкамаси қарорлари, шунингдек, кластерларни назарий асослари, уни ўзига хос
хусусиятлари ҳамда кластерларни ташкил этиш ва такомиллаштириш бўйича
хорижий ва мустақил давлатлар ҳамдўстлиги олимлари, Ўзбекистонлик
олимларнинг ўқув адабиётлари, илмий ишлари таҳлил қилинди. Тадқиқот
методологияси сифатида назарий ва амалий таҳлил, кузатиш каби усуллардан
фойдаланилди.
Таҳлил ва натижалар. Ҳозирги кунга келиб, кластерлар нафақат саноат
ишлаб чиқариш бир-бири боғлайди, балки инновацион бизнесни, маҳсулот ишлаб
чиқариш сифатини комплекс бошқарувини, минтақада ва ҳудуддаги инвестицион
субъектлар ва инновацион фаолиятларни ҳам ўз ичига қамраб олади. Жумладан,
кластерларни яна бир ўзига хос хусусиятларида бири бўлиб, уни инвестиция
жозибадорлигин ошириб, уни жалб қилиш шарт–шароитларини яратиб беради.
Хусусан, хорижий сармоядорларни ташаббуслари орқали ҳудудларга сармоя
киргизишлари учун албатта, инновация, интеграция, ахборотлар ва қизиқиш каби
иқтисодий унсурлар муҳим роль ўйнайди.
Корхоналарни кластер усули ва технологияларни билан ўзвий боғлаш орқали
тадбиркорлик фаолиятларини жадал ўсишига олиб келади. Хусусан, мамлакат
ҳудудидаги инвестиция муҳинити шакллантириш, ижтимоий-иқтисодий, ахборот
ва интеграция тизими ривожланишини таъминланади. Бу эса ўз навбатида,
мамлакатнинг тадбиркорлик секторини ривожланиши, минтақанинг иқтисодий
барқорорлигини доимий равишда сақланиб туришида ҳамда инвестиция
жозибадорлигини оширишда муҳим тастак бўлади. Кластерни ўзи хос
хусусиятларини қуйидагича ифодалашимиз:
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Кластерни ўзига хос хусусиятлари

илмий тадқиқот марказларини
мавжудлиги
ишчи кучини малакаси

хом ашё етказиб берувчиларни
мавжудлиги
структураларни бир –бирига

меҳнат самарадорлигини ўсиши

боғланиши
тармоқни жадаллик билан

хом ашё етказиб берувчилар билан

ривожланиши
тадбиркорликни қўллаб -қувватлаш

алоқа
капитални мавжудлиги

янги инновацияларни тадбиқ этиш
махсус ўқитиш марказларини

махсус хизматларни фойдаланиш
имкониятини мавжуд

мавжудлиги
1-расм. Кластерни ўзига хос хусусиятлари (муаллиф чизмаси).

Таъкидлаб ўтиш жоизки, кластер тадбиркорлар ўртасида очиқ ва ҳаққоний
рақобатни муҳитини ташкил этиб, бир соҳада кластер усулида фаолият олиб
бораётган барча тадбиркорларни умумий иқтисодий самарага йўналтиришдан
иборатдир. Кластер ўз таркибига кичик ва йирик корхоналарни бирлаштира олиши
билан бир қаторда, тармоқ соҳаларига инвестицияларни жалб этиш шартшароитларини яратиб берувчи омил ҳисобанади. Бу омиллар кластер тизими янада
ривожланиши ва самарали фаолият олиб боришида хизмат қилади.
ИННОВАЦИЯЛАР

ТАЪЛИМДАГИ
ТАШАББУСКОРЛИК

КЛАСТЕРНИНГ
ОМИЛЛАРИ

АХБОРОТ ВА

ИНТЕГРАЦИЯ

ҚИЗИҚИШЛАР
2-расм. Кластернинг асосий омиллар (муаллиф ишланмаси)
Жаҳон экспертларинининг фикрича, кластер стратегиясидан бугунги кунда
дунёнинг етакчи ва ривожланган мамлакатларида инновацион иқтисодиётни
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шакллантириш ва бошқаришда фойдаланиш бўйича етарли тажрибалар
тўпланганлар ва уларнинг иқтисодиётининг қарийб 50 фоизини кластерлар
эгаллаган.
Ҳозирги пайтда Европа иттифоқи мамлактларида кластерлар сони 2000 тадан
ошиб кетди ва жами банд аҳолининг 38 фоизига тўғри келади. Кластерлар АҚШда
380 та Италияда 206 та, Буюк Британияда 168 та, Ҳиндистонда 106 та, Францияда 96
та, Данияда 34 та, Германияда 32 та, Россияда 25 та, Голландияда 20 та ва
Финляндияда 9 тани ташкил этади [8].
Дания, Финландия ва Швеция мамлакатлари саноатини тўлиқ кластерлашган.
Масалан, Финландия 2000 йилдан буён рақобатдошликда дунё рейтингида етакчи
ўринни эгалаб келмоқда. Бу мамлакатда ўрмон ресурсларини қарийб 0,5 фоиз
улушга эга бўлиб, унинг унумдорлиги жиҳатдан юқори бўлган кластерлар ҳисобига
ёғочни қайта ишлаш саноатида экспорт салоҳияти 10 фоиз ва қоғоз экспортида эса
25 фоизни ташкил қилади.
Италия саноатининг кластерлари ҳиссасига иш билан банд аҳолининг 43
фоиз, миллий экспорт ҳажмининг 30 фоиздан ортиғи тўғри келади. Бу мамлакатда
асосан кластерлар бир тармоқли соҳалар 90 фоизни, шунингдек, исътемол
товарлари ишлаб чиқариш: кийим-кечак, пойабзал, заргарлик буюмлари, мебел ва
ошхона ускуналари маҳсулотлари ишлаб чиқаради ва чет мамлакатларга экспорт
қилали.
Жаҳон бўйича биринчи ўринда Франция косметика ва фармацефтика
саноатида катта ресурс марказига айланган. Мамлакатни косметика саноатида
ишлаб чиқарилаётган парфюмерия товарлари жаҳон бозорларига экспорт қилади.
Ҳозирги кунда Cosmetic Valley корпорацияси кластерлашган бўлиб, унинг таркибига
600 яқин корхоналар киради. Кластер ўзининг ичида ягона маълумотлар манбаи ва
йирик илмий тадқиқот институтлари ва 200 кўпроқ лабараторияларни ўз ичида
қамраб олган.
АҚШ саноатининг 50 фоиздан ортиғи кластерларда фаолият олиб боради.
Улар томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулотлар улуши ЯИМ 60 фоизидан ошган.
Бугунги кунга келиб. Ушбу мамлакат “Кремний водийси” деб таъриф берилган
бўлиб, кластерлашган компютер саноати тармоғига кирувчи йирик компаниялар
Intel, AMD, Oracle, Apple, Cisco ва Yahoo, Facebook, Google, eBay сингари ижтимоий
тармоқ корхоналари мавжуд. Шунингдек, АҚШ ҳудудида инновацион кластерлари
87 мингдан ортиқ корхоналар, 40 ортиқ илмий тадқиқот марказлари, 40 та таълим
муассасаларидан иборатдир.
Кластерларни шакллантириш жараёни Жануби-шаркий Осиё, Хитой,
Сингапур, Япония ва бошқа мамлакатларда фаоллашиб бормоқда. Масалан,
Хитойда 15 йил давомида тўқимачилик, пилла ва ипакчилик саноатлари, спорт
товарлари, ўқинчоқлар ва идиш маҳсулотлари экспортга йўналтириш учун амалга
оширувчи кластерлаштириш сиёсатига катта миқдорлаги сармоялар киритилиши
орқалари, ҳозирги пайтда мамлакат жаҳон бозоридаги рақобатдаги устунлигини
таъминлади [7].
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Ўзбекистон Республикасида иқтисодиётни кластерлаштиришга кейинги
йиллардагина киришилди. Ҳозирги пайтда агросаноатда анчагина кенг кўламда
кластерларни шакллантириш ишлари бошлаб юборилди.
Президентимиз Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек, “... барча соҳаларда кластер
тизимини яратиш мақсадга мувофик ҳисобланади. Дарҳақиқат, нефть, газ, химия,
биотехнология, фармацефтика, информатика, автокурилиш, транспорт-логистика,
туризм, озиқ-овқат, таълим, балиқчилик, паррандачилик, асаларичилик, пилла ва
ипакчилик ва бошқа соҳаларда кластер тизимларини яратиш, илмий тадқиқотлар
ва ишланмаларни молиялаштириш ҳажмини кўпайтиради, сифатини яхшилайди,
илмий тадқиқот ишларининг техник таъминоти даражасини юксалтиради,
инвестициявий ташки лойиҳаларда иштирок этиш, илмий-педагог кадрлар
тайёрлаш ва малакасини оширишнинг янги имкониятларини яратади” [4]
Мамлакатимизда
"Ўзбекипаксаноат"
уюшмаси
фаолиятини
ташкил
топганидан кейин соҳада ижобий силжишлар бўлди. Ҳудудларда бир неча
йиллардан буён ишламасдан турган йирик, қўшма ва кичик хусусий корхоналар
фаолиятлари қайта йўлга қўйилди. Уларнинг ишлаб чиқариш қувватларидан
фойдаланиш даражаси 2016 йилда ўртача 18 фоизга, 2017 йилда эса 54 фоизга
кўтарилди. Пиллани қайта ишлаш корхоналари 2018 йилнинг биринчи чорак
якунига кўра 165 млрд.сўмлик саноат маҳсулотлари ва 19,7 млрд.сўмлик халқ
истеъмол моллари, 683,3 тонна табиий хом ипак, 1034 минг м. ипакли газлама
ишлаб чиқарилди.
Сўнгги пайтларда мамлактимизда пиллачилик тармоғини ривожлантириш,
пиллани етиштириш ва уни қайта ишлаш жараёнига замонавий, инновацион ғоя ва
илғор технологияларни жорий этиш, ипак маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва
уларни экспорт қилиш ҳажмларини ошириш мақсадида хориж тажрибалари
тадбиқ этилмоқда. Хусусан, ўтган 2017 йилда биринчи марта тажриба сифатида
такрорий пилла етиштириш жорий қилиниб, пилладан йилига уч марта ҳосил
олиш тажрибаси синовдан ўтказилди. Хитой технологияси асосида бунёд қилинган
инновацион пиллахонада 10,5 минг қути ипак қурти плёнка остида парваришланиб,
424,3 тонна пилла ҳосили олинди [9].
Бироқ, республикада пилла етиштириш бўйича қониқарли кўрсаткичларга
эришилаётган бўлса-да, соҳада бир қатор камчилик ва муаммолар мавжуддир:
- бугунги кунда пиллани қайта ишлаш корхоналарида маънавий ва моддий
эскирган ускуналардан фойдаланилаётганлиги;
- пиллачилик тармоғидаги корхоналарда пилла хом ашёси етарли ҳажмда
ишлаб чиқармаётгани ҳамда корхоналарни тўлиқ қувват билан ишламай, 4-5 ойлаб
фаолиятини тўхтаб қолаётганлиги;
- ҳозирга қадар ипак қуртини қайта ишлаш корхонаси шартнома асосида
туман пилла корхонасига, у эса фермерга, фермер шартнома билан хонадонга
бериши жараёнида вужудга келаётган нарх ва сарсонгарчиликлар келиб
чиқаётганлиги;
- ҳудудларда ипак қуртининг аҳоли хонадонларида боқилишида бир қатор
ноқулай шароитлар, яъни мавсумдан кейин пилла боқилган хоналарни
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таъмирлашда аҳоли учун сезиларли молиявий харажатларни келтириб
чиқараётганлиги;
- ҳудудлардаги хонадонларда пилла боқиш учун зарур шароитларнинг етарли
эмаслиги;
- ҳудудларда жойлашган ипак қурти етиштириш, пиллани тайёрлаш ва қайта
ишлаш корхоналарининг бошқарувини ташкил этишда эскича ёндашиш хамда
бошқарув тизими ҳозирга давр талабига жавоб бермаётганлиги юқори сифатли
пилла ҳосилини олиш имконини бермайди.
Хулоса ва таклифлар. Қишлоқ хўжалигини жадал ривожлантириш ва
модернизация
қилиш
бўйича
“2017-2021
Ўзбекистон
Республикасини
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси”да
ҳам асосий чора-тадбирлар этиб белгиланган, мамлакатимиз пиллачилик соҳасида
иқтисодий ислоҳотларни янада чуқурлаштириш, янги ишлаб чиқариш
қувватларини ишга тушириш ва мавжудларини модернизация қилиш, чет эл
инвестицияларини жалб қилиш учун қулай шароитлар яратиш, жаҳон бозорида
рақобатбардош тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳажмларини ва унинг
турларини кенгайтиришга қаратилган туб таркибий ўзгаришлар бугунги куннинг
долзарб вазифаси ҳисобланади [3].
Шунингдек, ҳукуматимиз раҳбари томонидан олиб борилаётган оқилона
сиёсат ва тармоқни ривожлантириш мақсадида қабул қилинган қонун, қарор ва
фармонлар пиллачилик соҳасидаги корхоналарни ҳуқуқ ва ваколатларини
кенгайтиради.
Бугунги кунда соҳани ривожлантириш ва ишлаб чиқариш самарадорлигини
ошириш мақсадида пиллачилик кластерини ташкил этиш ва уни механизмини
такомиллаштириш муҳим аҳамият касб этганлиги боис, қуйидаги долзарб
вазифаларни амалга ошириш таклиф қилинади:
- бугунги кунда пиллачилик соҳасида амалга оширилган илмий тадқиқот
ишларини ўрганиш;
- кластер усулида бошқаришнинг аҳамияти ва унинг ўзига хос жиҳатларини
назарий ва илмий томондан асослаш;
- кластер усулида бошқаришнинг хориж тажрибаларини илмий тадқиқ
этиш;
- ҳозирги кунда мамлакатимиз пиллачилик саноатидаги мавжуд муаммо
камчиликларни ўрганиш ва таҳлил этиш;
- пиллачилик
қайта
ишлаш
корхоналарида
мавжуд
бошқариш
тизиминидаги муаммолар ўрганиш ва таҳлил қилиш;
пиллачилик қайта ишлаб чиқариш корхоналарининг бошқарув
тизимини такомиллаштириш, жумладан, кластер усулини татбиқ қилиш орқали ишлаб
чиқариш самарадорлигини ошириш;
- пиллачилик кластерни ташкил жорий этиш орқали самарали бошқариш
механизмини такомиллаштириш ва унинг натижалари бўйича хулоса ва таклифлар
ишлаб чиқиш каби вазифаларни ўз ичига олади.
- Хулоса қилиб, келгусида кластер усули жорий этиш орқали, пиллачилик
тармоғини бошқаришда ипак қуртини парваришлаш, пилла етиштириш, қайта
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ишлаш, тайёр маҳсулот чиқаришдан то экспортгача бўлган босқичларини назорат
қилиш имконини
таъминланади.
Шунингдек,
пиллани қайта ишлаш
корхоналаридаги мавжуд бошқарув муаммоларини илмий ўрганиш ва уни таҳлил
қилиш ҳамда кластер тизимида пиллачилик корхоналарини бошқариш
механизмини такомиллаштириш бўйича илмий тадқиқотлар олиб бориш
заруриятини белгилаб беради.
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